Hope College

Hope College Digital Commons
Van Raalte Papers: 1840-1849

Van Raalte Papers

10-8-1847

Letter from Cornelius Vander Meulen to His Friends in the
Netherlands
Cornelius Vander Meulen
Hebry ten Hoor

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.hope.edu/vrp_1840s

The original documents are held in the Van Raalte Institute. This digitized material is intended
for personal research/study only. The original documents may not be reproduced for
commercial use in any form or by any means, electronic or mechanical, without permission in
writing from the Van Raalte Institute.
Recommended Citation
Vander Meulen, Cornelius and ten Hoor, Hebry, "Letter from Cornelius Vander Meulen to His Friends in the
Netherlands" (1847). Van Raalte Papers: 1840-1849. 156.
https://digitalcommons.hope.edu/vrp_1840s/156

This Book is brought to you for free and open access by the Van Raalte Papers at Hope College Digital Commons. It
has been accepted for inclusion in Van Raalte Papers: 1840-1849 by an authorized administrator of Hope College
Digital Commons. For more information, please contact digitalcommons@hope.edu.

8 October 1847

Zeeland, Michigan

On this date, Rev. Cornelius Vander Meulen wrote to his friends in the Netherlands to
give them a report about his settling in the Holland Colony in Michigan. He left the
Netherlands on 27 May and arrived in New York 2 July. He estimated there were already
2000 persons in the Colony. Conditions were difficult causing sickness and death but his
family was doing well. His congregation was worshipping in the open air. He was so
pleased that the acrimony in the Netherlands was not evident in the Colony. The letter is
very informative about the early days of the settlement. He, Rev. Albertus C. Van Raalte,
and Rev. Marten Ypma are the three pastors serving there currently.
The letter was published in Ter Nagedachtenis van Rev. Cornelius van der Meulen,
Grand Rapids, Michigan, De Standaard Drukkerij, 1876, pp. 56-61.

In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor.

Original in the library of Elton J. Bruins at the Van Raalte Institute, Hope College.

Holland, 8 October 1847
I imagine that you have been looking for news from me for
a long time: but weighty reasons have hindered me from writing
sooner, especially since I did not wish to write superficially
or without real information. Now, however, that I have some
experience and a permanent place, I can sketch for you two
matters: one of great misery and the other of unusual charitable
gestures offered us. You know that our journey began on the
27th of May. On the 2nd of July we arrived in New York. There
the man came to the quarantine place --- on board with letters
from Rev. Scholte and Rev. Van Raalte, who had made arrangements
about our destination, yet as we continued our journey we
encountered nothing but trouble and deceit. Three passegers
died on the canal boat. There was scarcely any room, and there
was no place to sit, no cooked food and very little, almost
no,warm beverage. At Buffalo another died and also on the
steamer to Black Lake three more. Having arrived at our
destination, the people who had come to meet us were all milling
about and nothing had been arranged. So immediately we began
to work, but there surely is some secret about clearing a forest
so densly grown. So the people had to provide themselves with
huts made of branches or had to raise tents; the result was
many sick folk who suffered a long time, many painfully lost
and very many in poverty. Many of us had imagined the journey
to be a foretaste of heaven, but you mustn't count on that:
the wind is too strong, the people are seasick, or other troubles
become evident so that there is little remaining; yes, the

change of climate, soil, food and water which comes with moving
from one part of the world to another is not soon acclimated
to: And there were only a few who could endure.
Now, being still without churches, we have religious
services in the open air. I am still too unfamiliar with the
language to make a fair judgment about the religious principlesof
the folk in the vicinity; but on the basis of what I can see,
I believe that there are many lip-servers and Sunday Christians
here. In the coastal regions it is not less godless than in
the Netherlands, but in the inner parts and in the country it
is still very religious.
Enough about the misery which we endured. We shout to
those who follow: do not take this journey unprepared or without
the Lord! * * * Now I will mention the acts of charity that
were undeservingly done for us. What touches me personally
and my family, we all survived and experienced only a little
illness. My wife and children are just as healthy as in the
Netherlands. I am the weakest and feel that the change of
atmosphere has much influence on me; yet the Lord has been
so good that I did not succumb under all the pressure. I have
had to wrestle with strong antagonists,mainly on the journey,
in the night that M.W.died. It seemed to me that the Lord was
deaf to our prayers and pleas. I thought, we are guilty of
an unusual sin, possibly connected with me personally or other
sins that cleaved to me or my family. I fell before God in
prayer and submitted myself to His righteousness with my whole
soul, that if I were the cause, the Lord would punish me and
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my family and would forgive the people. I lay humbled before
God and wished to die for the people if only then they were
released and the Angel of Death would no more follow us. In
the morning I was again able to work and then it came to my
attention, or if I don't exaggerate, there came to my heart,these
words: "I will erase from my book him who sins against me."
I remembered that these were the words which the Lord spoke
to Moses as he stood and defended the people. Now, thinking
back to the activities of yesterday, I believed it was from
the Lord. Yes, the Lord was on His way to rescue me.
The previous day one of my friends brought back the Feast
Songs of Da Costa that he had borrowed from me. Thoughtlessly
I took the book and read the Song of the Resurrection intil
I came to these two verses:
0, my soul! when in the night
The doubts, the struggles
Attack and fight you, wait;
The darkest hour of suffering
Will break into joy,
For the Lord is risen!

The chosen church of God
Will not fear the power of hell;
Firm and sure remains your lot.
It seems your Lord is taken away,
That the Light might disappear,
But the Lord is risen!

I cannot describe what an impression those verses made
on my feelings. Tears ran down my cheeks, I swooned in gratitude
and humility and believed that we would experience this; that,
although now we complained like the women at the grave of their
Lord, he nevertheless was near to reveal Himself. Now I saw
how God's rule managed everything. Rev. Srummelkamp wrote to
me a cordial farewell when we left and said among other things:
"Take the Feast Songs of Da Costa with you," and now I understand
why. The Lord wished to make me grateful. I have been led
farther on my way and strengthened in every trouble.
I am living here in a house of cedarwood with bedsteads
made of the same. For the rest, there is very little of the
handsome and beautiful that one has in the Netherlands, but
we live contented and satisfied.
Every Sunday I preach near to or in my house. We have
within three hours distance three preachers in the vicinity:
Rev. Van Raalte, Rev. Ijpma and I. As a special favor, we are
living in peace until now, and know nothing of those mean
quarrels which they had in the Netherlands. Hollanders,
Drenthers, Vriesians, Geldermen and Zeelanders -- we live in
love together and speak about living for God. I think that
about 2000 are living in our colony and one could hardly find
a house where someone did not fear God. Yes, one hears the
prayers rising to Heaven from every hut. Even the distress
that God sends I consider a favor and believe that He seeks
us in faithfulness, yes, that the loving castigations come
from a Fatherly hand.

The Lord wished to teach us immediately that America could
not rescue us, but that we need Him and depend on Him inwardly
and outwardly. The Lord apparently saw in us an excitement
which we ourselves did not recognize; but now He has again
made us people of prayer and faith so that God is called upon
out of real need.
I have learned from Preachers who speak Dutch and also
from Christians that spring from Dutch blood who have preached'
ILn
the language that the doctrine of most cofessions is orthodox
(though different in minor matters). They believe the fall
of Adam affects the entire human race; the necessity of rebirth;
the powerlessness of man; the need of renewal by the Holy
Spirit; the only genuine righteousness of Christ as Refuge
and substitute and righteousness by faith and not by works.
Also I find with the Preachers and consistory members the most
conservatism,reliability and righteoussness. The Truth and
piety are not rejected but honored and encouraged. We have
also experienced much charity and love from neighboring
Christians; they sent all kinds of medicines for the sick.
We live where our conscience is not forced and feel what it
means to be free.
It is also a land of plenty; one can earn his bread in
the sweat of his brow. We already have two sawmills and soon
we will build two cornmills. A financial negotiation has been
started which is already working so well that we have bought
a ship for transporting wood. There is much to do here.
Millions of trees are standing here from which money can be
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made; if there were a hundred sawmills they could work full
time because directly across from us is Milwaukee and at an
angle from us is Chicago, both thirsting after wood.
There is also need for'a potash factory; from this one
can make as much as from the trees that are burned for that
purpose as the land and the clearing costs; maybe we will get
one, an American is looking into it. There are other
possibilities such as a soap factory where ashes are used as
it is made here; an oil press since oil is expensive here,
and more factories of other kinds.
The place is called Holland, and there is much of the piety
and thrift of the Fathers here. People who have received the
means from God can do many things here for the good of the
poor and their own welfare. Interest here is seven percent,
but in America this can be paid more easily than three percent
in the Netherlands. About the choice of our location there
is much talk; yet all the farmers living around us declare
to us that it is fertile here. There are some folk who have
lived here from one to ten years, and have farmed moderately,
finding everywhere good and fertile fields and pastures, much
cattle and other products in abundance. One can earn his bread
anywhere in America, but then without public worship,at least
if one does not understand English, because people are not so
soon in condition to understand preaching in a strange language.
No one has to think of going to America to teach them something,
because this is a fast-moving and strong nation. He who in
the Netherlands is a clever workman must become an apprentice
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here; there is too much difference in everything, and besides
they have a feeling of superiority so that they will learn
nothing from a Dutchman.
United in Christ we shall see eachother soon again and
our hearts will rejoice and no one will take away our gladness.
Your Christian Friend and Brother,
G. van der Meulen, v.d.m.

Tr.: H. ten Hoor
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by J. Va'n fitrien, In the Office of the Librarian of
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kanders lading. Als antwoord op de vraag: "Wat hebt gij
aan boord?" diende bet volgende: "Valsehe :Aunt die in
Nederland niet meer gangbaar was." Veel te veel echte
:mint was er door die Christenen in Nederland's rijksschalIdst gestort, en waren zij in Nederland niet meer gangbaar,
ons nederig vertrouwen is, dat zij in Gods oog geen valsche
munt waren. In Amerika heeft God ze gangbaar gemaakt,
beide in kerk ei L nmatschappij.
Mijn vader zal ons zelf zijne reis en eerste aankomst on
de nederzetting in Michigan Vertellen. In een brief; waarvan wij hier een root gedeelte leveren, geschreven uit zijn •
blokhuis te Zeeland, Mich., en in Nederlanclgedrukt, vinden
wij het volgende : Het opschrift is :
Ann al mijne gelielde vrienden in Nederland, zijnde een
op waarheid gegrond berigt van ondervinding en tereglwijzing, geschreven nit Holland, Staat Iltielligan iii
Noord Amerika, door C. Van der Meulen. vroeger bedienaar des Goddelijken Woords le Goes.Ile brief is als volgt:
Holt:Hid, 8 October, 1847.
"Heeds huig held gij denkelijk renig berigt van mu verwaeht : doch gewiglige redenen hebben in ij verhinderd
vroeger le schrijven. vooral daar ik niet oppervlakkig of
zonder grondige kennis van zaken wilde schrijven. Nu. ik
echter eenige ondervinding en cone bestemde plaats heb.
kan ik u twee zaken schelsen, welke beide waarheid zijn : de
Nate van groote ellende en de andere van bijzondere weldaden aan ons geschonken.
wept onze Pei:4 is begonnen
den 27sten Mei.
Den 2den Jtilij zijn wij le New
York aangekomen. Dear kwam op de muwantaine-plants
de heer — aan boord :net brieven van Ds. Saolle en Ds.
Van Haalte, die voor ons geaccordeerd hadden tot de plaats
onzer bestenuning, .doch wij liebbett op onze verdere reis
ii iets onfmoet dan moeite en bedrog. Op de kanaalbool
zijn drie passagiers overleden. 1 Tel -was daar zeer be»aau wd.
men had er geen pleats om le zitte::, geen gekookt eten en
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weinig of bijna wen warm drinken. Te Buffalo is er een
overleden. en op de schroefboot naar de Black lake weder- •
on: drie. Op de plaats onzer bestemming gekomen zijnde
liep llet volk, dat voor ons was aangekomen, nog door elkanderen, was bijna nog niets verrigt. Toen zijn wij dadelijk ;tan bet werk gegaan, doc‘lt er is iets aan vast, om een
zoo digt met bomnen bewassen bosch gerooid te krijgen.
Na moest het yolk zich behelpen met hutten :van takken, of
opgeslagene Lenten; daarbij kwamen vele zieken, die langdurig sukkelden, vele smartelijke verliezen en ontzettend
vele ontberingen. Velen onzer hadden zich voor de refs
wel haast een voorsmaak van den hemel voorgesteld, doelt
daar moet men niet op rekenen : dan waait het te hard,
dan is men zeeziek, of er openbaren zich andere moeijelijkbeden, zoodat er weinig overschiel; ja ook de verandering
van klimaat, grond, voeding en water, welke de overplanling van het eerie werelddeel tot het andere ten gevolge
heeft, is Men Diet spoedig ontwassen : Ook daartegen zijn
enkele gestellen bestand.
Nu, nog zonder kerken zijnde, houden wij in de open
lucht Godsdienstoefening. ik ben nog te weinig met de
Mal bekend, om grondig te oordeelen over de Godsdienstige
gesteldheid van het volk hier in den omtrek ; doch naar
baron ik uitwendig zien kan, geloof ik dat er vele mondbelijders en Zondags Christenen zijn. In de zeesteden is
het niet minder goddeloos dan in Nederland, doch in de
binnensteden en op het platte land is het stil en seer Godsdienstig.
Genoeg valt de ellenden, die wij ondervonden. Wij
roepen U diensvolgens toe : Doet deze stap niet onberaden •
Nu ga ik over om de welor zonder den Heere!
Widen op le noemen, die ons onverdiend geschonken zijn.
\Vat mijn persoon en huisgezin betreft, wij zijn•allen bij het
leven gespaard en slechts kleine ongesteldheden hebben ons
getroffen. Mijne vrouw en kinderen zijn ruim zoo gezond
its in Nederlantl. Ik ben bet zwakste en gevoel dat de
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verandering van lueldgesieldheid veel invloed op mij heeft
doelt de Heere in zoo goed geweesl, dal. ik wider al den
druk niet bezweken ben. Ik hel editor met zware bestrijdingen te worstelen gehad, voornamelijk op de reis, in den
nacht dat M. Mr. gestorven is. Het scheen mij als of de
Heere zich doof Meld en op •onze gebeden en smeekingen
geen acht sloeg. Ik dacht, er ligt. eene bijzondere zonde op
ons, mogelijk wel betrekkelijk mijn persoon door mij met,.
te nemen of om andere zonden die mij en mutt buis aankleven. ik viel voor God in het gebed, en legde mij malt
Zijne regtvaardigheid neder met mijne gansele ziel, dal, als
ik in den ban Was, de Heere mij en mijn buis wilde straiten
en het volk wilde verschoonen. ik lag vernederd voor God.
en wilde voor het yolk sterven, als zij clan mar verlosl
menial en de Engel des doods ons niet meer achtervolgde.
Des morgens was ik weder werkzaam, en loon kwanten wider mijne aandacht, of als ik niet te veel zeg, op mijn hart.
deze woorden: "Die zou ik uit Mijn bock delgen, die aan
Mij zondigt." Ik herinnerde mij dal dit de woorden waren,
die de Heere tot Mozes sprak, als hij zich in de bres gesteld
had voor liet yolk. Nu deinsde ik terug, doch gedenkei
aan de werkzaamheden, van den vorigen dag, geloofde ik
dat het van den Heere was. Ja, de Heere was op weg DIU
te redden.
Den vorigen dag had een mijner vrienden de feestliederen
van Da Cos-ta terug gebragt, die hij van mij gelezen had. ik
mail zonder gedachten dit boekje en las liet lied der Upstanding, tot ik bij deze twee verzen kwam : •
0, mijn ziel ! wanneer de nacht
Des betwijflens, des bestrijdens.
bestormt en aanvecht, wacht.
't Aller donkerst uur des lijdens
Zal in blijdschap overgaan,
Want de Heer is opgestaan.

Schoon uw Heer schijnt weggenomen.
't Licht moge op en onder gaan,
Maar de Heer is opgestaan.
Geene beschrijving kan ik geven welken indruk die verzen
op mijn gemoed maakten. De tranen liepen mij langs de
wangen, ik zonk Weg in ootmoed en dankbaarheid en kon
gelooven dat het ens ook zoo gaan zou; dat, ofschoon wij
nu klaagden, even als de vrouwen bij het graf van baron
Hoer, Hij nogthans nabij was WU zich te openbaren. Nu
zag ik hoe Gods bestuur over alles gaat. Ds. Erummelkamp
schreef mij bij ons vertrek een hartelijk vaarwel, en schroef
mij onder anderen; "Steek de feestliederen van Da Costa
hij u," en nu verstond ik waarom. De Heere wale mij die
dienstbaar maken. Verder ben By op al mijne wegen geleid,
on in alle nweijelijkleden gesterkt.
ik bewoon hier een huis van cederen hout, ook bedsteden
on ledekanten van hetzelve. Voor het overige is er een
'groot gemis van al het frtudje en nette, dat men in Nederland heeft; doch wij leven vergenoegd en tevreden.
Op elken Rustdag predik ik bij of in mijne woning. Wij
hellen nu drie uren in den omtrek drie predikanten: Ds.
Van Raalte, Ds. Minna en mijn persoon. Als een bijzondere
weldaad leven wij tot op heden in vrede, en weten niets van
die nietige twisten die men in Nederland had. Hollanders.
Drenthe's, Vriezen, Gelderschen en Zeeuwen, wij wonen in
Liefde te zamen, en spreken over het leven God. Ik denk
dat er bijna 2000 in onze kolonie wonen, en men zou naar
een huis moeten zoeken, waar niet de een of andere God
vreest. Ja, de gebeden hobrt men nit elke hut ten he'mel
opzenden. Ook de druk die God zendt, merk ik als eene
weldaad aan, en geloof, dat Hij ons nit getrouwheid bezoekt,
ja, dat ha liefderijke kastijdingen zijn vadeene Vaderland.
De Hem wilde ons al dadelijk leeren, dat Amerika ons
1) ieL kon redden, inaar dat wij Hem noodig lebben on uilen inwendig not llent afhangen. De lieere zag ltook,s1
waarschijnlijk in ons eenige opgewondenheid, zonder dat

Uitverkoorne kerk van God,
Wil voor 't helgeweld niet schromen.
Vast en zeker blijft uw lot,
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wij liet zelven bemerkten ; doch nu heeft Hij ons weer bidders gemaakt, en ik geloof, dat er uit wezenlijke behoefte lot
Cod geroepen wordt.
Mij is bekend geworden uit den mond der predikanten
die Holtraidsch spreken, en ook van Christenen, die iii I
Hollandsch bloed gesproten, die taal bewaard hebben, dot
de leer der meeste gezindheden ( ofschoon in bijzaken verschillend) zuiver is. Men gelooft den val van Adam fits
geldende het gansche mensehelijke geslacht; de noodzakelijkheid der wedergeboorte; de onmag,t van den mensch :
de behoefte aan de vernieuwing van den Heiligen (leest; de
eenig geldende geregligheid van Christus als Borg en Moatsbekleeder, en de regtvaardigheid door het geloof en niet door
de werken. Ook vind ik bij de predikanten en kerkeraadsleden demieeste naauwgezetheid, trouw en regtvaardigheid.
De waarheid en godsvrucht is in geene verachting, maar generd en bemind. Ook hebben wij van de naburige Christenen veel weldadigheid en liefde ondervonden; zij zonden
allerlei verkwikkingen voor de kranken. Wij wonen ook
in een land daar onze conscientie niet wordt geboeid, on gevoelen wat het is vrij te zijn.
Ook is het een land van overvloed ; in het zweel zijns
aangezigts kan men zijn brood verdienen. Wij hebben
reeds twee zaagmblens en spoedig komen er twee korenmolens hi aanbouw. .Er is eene geld neg,otiatie geopend,
welke reeds zoo ver in werking is, dat wij een schip gekocht
hebben ter vervoering van hout. Er is hier nog veel te
doen. Millioenen van hoornen staan hier, dear geld van
gemaakt kan wohlen ; al stonden er honderd zaagmolens,
zij konden volop werken, want regt over ons ligt Milwaukee,
schuins van ons Chicago, die beide naar hout dorsten.
Ook is er behoefte aan eene potasch fabriek; dan maakt
;ten zoo veel van de booment die tot dal einde verbrand
worden, als het landende "clearing" kost ; inOg,elijk zul er eei
komen, een Amerikafin heeft het op wezen }lemon. Er zijil
nog vele bronnen, als : eene zeep fidwiek, dour ook de aseh

te pas komt, zoo men ze hier maakt. ;. een oliemolen, daar
de olie hier duur is, en meer andere fabrieken.
De plaats heet Holland, on met de godsvrucht en zuinigheid der vaderen is hier veel te doen. Menschen, die van
God middelen verkregen hebben, kunnen hier veel uitwerken tot nut voor het volk en hunne eigene welvaart. De
renten zijn hier zeven per cent, doch die kan men in Amerika beter opbrengen dan in Nederland drie. Over de keus
onzer pleats, daar is en wordt veel over gesproken; doch al
de boeren welke rondom ons wonen, bevestigen ons dal het
ook hier vruchtbaar is. Er zijn er die hier van een tot lien
jaren gewoond hebben, en overal naar mate zij gebouwd
hebben, vindt men sehoone en vruchtgevende akkers en
weigronden, veel vee en andere voortbrengselen in overvloed. Men but echter door geheel Amerika zijn brood
verdienen; doch dan is het zonder openbare godsdienst, .ais
men ten minsten geen Engelsch verstaat ; want men is niet
zoo spoedig in stoat om eene predikatie in Pone vreemde
bud te onderscheiden. Niemand denke echter near Ainerika
le gaan 0111 hun wat te leeren ; want het is eene vlugge en
sterke natie. Die in Nederland een knap werkman is, meet
bier leerjongen warden ; er is te veel verandering in miles,
bovendien hebben zij een tp groot zelfgevoel, dan dat zij lets
van een Dutchman zouden leeren. *
Vereenigd in Christus zullen wij elkander spoedig wederzien, en ons hart zal zich verblijden en niemand zal onze
blijdschap wegnemen.
UEiv. in Christus verbonden Vriend en Broeder,
C. VAN DER MEULEN, v. d.
•Wij zullen amigo onzer herinneringen hier toevoegen.—
Wij waren te New 'York op eene Stoombob gegaan, die,
naar men ens zeide, ons naar Albany mu brengen. • In
pleats van dal werden wij naar Troy g,ebragt." r plaats van
zoo als gekentrakteerd was twee kanatilbobten voor ons
zelschap, waren die wel Italf*vol met vreemdelingen. Ook
in het weien onzer goederen was lief di di ifrifjk dal wij met
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